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TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN INVESTITSIYA LOYIHALARINI
MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI
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Annotatsiya: Maqolada iqtisodiyotdagi investitsion jarayonlarni yanada jadallashtirish,
iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlari va korxonalarini modernizatsiyalash, texnik va texnologik
yangilashni ta’minlashda bank xizmatlaridan foydalanish, keng ko’lamli islohotlarni amalga
oshirishda tijorat banklar tomonidan investitsion loyixalarni moliyalashtirish masalalari ko’rib
chiqilgan.
Kalit so’zlar: bank kapitali, depozit, bank aktivlari, investitsiya, moliyalashtirish,
investitsion loyixalar, mikrokredit.
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Аннотация : В статье рассмотрены вопросы ускорения инвестиционных процессов
в экономике, модернизация ведущих секторов и отраслей экономики, использование
банковских услуг в процессе обеспечения технико-технологического обновления, задачи
развития финансирования инвестиционных проектов коммерческими банками.
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Abstract : The issues of accelerating investing processes in the economy, modernizing the
leading networks and organizations of the economy, the usage of banking services in providing
technic and technological update and financing investment projects by commercial banks to
accomplish wide-ranging reforms are all considered in the article.
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Mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta’minlashda, tarkibiy
o’zgarishlarni chuqurlashtirish, yuqori texnologik ishlab chiqarishni rivojlantirish, sanoat
121

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 8-сон

tarmoqlarini modernizatsiya qilish va texnologik yangilash jarayonlarini yanada
tezlashtirish lozim. Bu esa o’z navbatida iqtisodiyotga yirik hajmda investitsiyalar
kiritishni talab qiladi va mazkur jarayonda tijorat banklari muhim muhim ahamiyat kasb
etadi.
Mamlakatimizda tarkibiy o’zgarishlarni izchil amalga oshirishda qulay investitsiya
muhitining yaratilgani asosiy omil bo’lib kelmoqda. Investitsiya jarayonlarini
kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida 2009 yildan boshlab ATB investitsiya
hajmi sezilarli darajada ortib kelmoqda. 2017 yilda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev
tashabbuslari bilan amalga oshirilgan qator hamkorlik bitimlari, yirik investitsiya
loyihalarini, hududlarni rivojlantirishdagi amalga oshirilayotgan ishlar, qabul qilingan
yangi qonun loyihalari 2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning
beshta ustuvor yo’nalishlari bo’yicha harakatlar strategiyasi, jarayondagi mutlaq davomiy
ishlar desak mubolag’a bo’lmaydi [1,3].
Faol investitsiya siyosatining amalga oshirilishi tufayli 2018 yilda 107,3 trln.so’m
miqdoridagi kapital qo’yilmalar o’zlashtirildi va ushbu ko’rsatkich bo’yicha o’sish sur’ati
o’tgan yilga nisbatan 18,1% ni tashkil etdi. Jalb etilgan investitsiyalarning 67,2% ni ishlab
chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishga yo’naltirildi, shu bilan birga zamonaviy, yuqori
texnologiyali uskunalarni xarid qilishga yo’naltirilgan investitsiyalarning umumiy
o’zlashtirilgan investitsiyalar hajmidagi ulushi 34,6% ni tashkil etdi [5].
Mamlakatimizda tarkibiy va sifat o’zgarishlar davom etayotgan bugungi kunda
banklar resurs kapitalining ko’payishi, bank xizmatlari doirasining yanada jadal
kengayishi, innovatsion texnologiyalardan foydalanish evaziga raqobatning kuchayishi,
jahon moliya-bank tuzilmalari bilan aloqalarning rivojlanishi va bank- moliya
innovatsiyalari segmentida loyihalarning ishlab chiqilishi O’zbekiston zamonaviy bank
tizimining eng muhim tavsifi sifatida namoyon bo’lmoqda. Shuni ta’kidlash muhimki,
banklarning kapitallashuv darajasini va bank likvidliligining oshirilishi ularning
moliyaviy barqarorligini ta’minlash uchun mustahkam zamin yaratadi. Shu bilan birga,
keng ko’lamli islohotlarni amalga oshirishda banklarning investitsiya kreditlari orqali
ishtirokini ta’minlashning barqaror resurs bazasini shaklantiradi [4].
Banklarning umumiy kapitali va depozit bazalarining yuqori sur’atlarda o’sishi, o’z
navbatida, ularning iqtisodiyotning real sektorini moliyaviy qo’llab - quvvatlashdagi
ishtirokini faollashtirishga, bank aktivlari va kredit qo’yilmalari hajmining ko’payishiga
xizmat qiladi [5]. Xususan, yuqoridagi tahlil ma’lumotlari orqali tijorat banklarining jami
kapitali va depozitlarining so’nggi yillarda faqat o’sish tendensiyasida ekanligini
ko’rishimiz mumkin. Shunga mutanosib ravishda, tijorat banklarining jami aktivlari hajmi
ham 2018-yilda 2017-yilga nisbatan 16,8 foizga oshib, 2019-yilning 1 yanvar holatiga ko’ra,
214,4 trln. so’mga yetdi.
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2-rasm. Tijorat banklarining jami aktivlari o’zgarishi dinamikasi, mlrd.
so’mda (1.01.2019 y. holatiga)
Respublika bank tizimida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 28
noyabrdagi «Iqtisodiyotning real sektori korxonalarini qo’llab-quvvatlash, ularning
barqaror ishlashini ta’minlash va eksport salohiyatini oshirish chora- tadbirlari Dasturi
to’ьrisida»gi PF-4058-sonli Farmoni boshqa farmon va qarorlariga muvofiq,
iqtisodiyotning real sektorini moliyaviy qo’llab-quvvatlash hajmlarini yanada oshirish,
shu jumladan, yangi ishlab chiqarish korxonalarini barpo etish, mavjud korxonalarni
modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash bo’yicha investitsion
loyihalarni moliyalashtirish jarayonlarida banklarning ishtirokini yanada kengaytirishga
alohida e’tibor berilmoqda [1,3]. Iqtisodiyotning real sektorini kreditlash hajmi yuqori
sur’atda davom ettirilishi natijasida, 2018-yil mobaynida iqtisodiyotning real sektorini
kreditlash umumiy hajmi 2017-yilga nisbatan 31,2 foiz ko’payib, 2019-yilning 1 yanvar
holatiga ko’ra, 112,8 trln. so’mdan ortdi [7].

3-rasm. Iqtisodiyotning real sektoriga yo’naltirilgan kreditlar miqdori,
2018-2019-yillarning 1 yanvar holatiga, trln. so’mda
2017-2018-yillardagi o’zgarish sur’atlari ko’rib chiqilsa, iqtisodiyotning real
sektorini kreditlashning-yillik o’sish sur’ati o’rtacha 30 foizni, iqtisodiyotning alohida
yo’nalishlari va sohalarida undan ham ko’proqni tashkil qilganligini kuzatish mumkin.
Eng asosiysi, respublikamiz tijorat banklarining kredit portfeli va umumiy
aktivlarining yuqori o’sish sur’atlari asosan ichki zaxiralarni va manbalarni yanada
ko’proq jalb qilish evaziga amalga oshirilmoqda. Mazkur siyosatning amalga oshirilishi
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natijasida ichki manbalar hisobidan ajratilgan kreditlarning tijorat banklari umumiy kredit
portfelidagi ulushi oxirgi 5 yil davomida 4,2 barobarga oshib, hozirgi kunda 75 foizni
tashkil etmoqda. 2018-yil mobaynida korxonalarni modernizatsiya qilish, texnologik va
texnik jihatdan qayta jihozlash maqsadlariga tijorat banklari tomonidan jami 16,03
trln.so’m yoki 2017-yilga nisbatan 31,3 foiz ko’p investitsion kreditlar ajratildi [4,6].
Bunda banklarning investitsion kreditlari ustuvor ravishda «2017-2019-yillarda
sanoatni rivojlantirish», «2018-yilgi Investitsiya dasturi» hamda tarmoqlarni
modernizatsiya qilish, mahalliylashtirish va hududlarni rivojlantirish Davlat dasturlariga
kiritilgan loyihalarni moliyaviy qo’llab- quvvatlashga, kichik biznes va xususiy
tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan ishlab chiqarish texnologiyalarini sotib olishga
yo’naltirilmoqda. Quyidagi jadvalda, tijorat banklarining investitsion kreditlarining
umumiy kredit hajmidagi ulushuni ko’rishimiz mumkin [5].
1-jadval
O’zbekistonRespublikasi tijorat banklari tomonidan berilgan kreditlar va investitsion kreditlarning
soxalar kesimida taqsimlanishi, mlrd.so’mda
№
2018-yil
Ko’rsatkichlar
1
Sanoat
26 915,2
2
Qurilish
5 475,8
3
Qishloq xo’jaligi
13 443,5
4
Savdo va umumiy ovqatlanish
10 024,9
5
Transport va komunikatsiya
6 364,9
6
Boshqalar
26 444,1
Jadval ma’lumotlaridan kщrinib turibdiki, tijorat banklari tomonidan Sanoat
sohasiga 26 915,2 mlrd.so’m, Qurilish sohasiga 5 475,8 mlrd.so’m, Qishloq Xo’jaligi
sohasiga13 443,5 mlrd. so’m, Savdo va umumiy ovqatlanish sohasiga 10 024,9 mlrd.so’m,
Transport va komunikatsiya sohasiga 6 364,9 mlrd.so’m va boshqa sohalarga 26 444,1
mlrd.so’m investitsion kreditlar berilganligini ko’rishimiz mumkin.
Shu bilan birga, investitsion kredit qo’yilmalarini bir nechta tijorat banklari
misolida ko’radigan bo’lsak, «O’zsanoatqurilishbank» aksiyadorlik-tijorat banki
iqtisodiyotning real tarmoqlariga investitsiyalarni ko’proq jalb qilgan holda sanoatni
modernizatsiya qilishda faol ishtirok etib, mamlakatimiz ijtimoiy- iqtisodiy salohiyatini
yanada yuksaltirishga munosib hissa qo’shmoqda. Ta’kidlash joiz, joriy-yilda
«O’zsanoatqurilishbank» davlat Investitsiya dasturiga muvofiq, kichik biznes sohasini
moliyalashtirish uchun Germaniyaning «Commerzbank AG», Xususiy sektorni
rivojlantirish Islom korporatsiyasi va Jahon bankining kredit liniyalari bo’yicha
mablag’larni o’zlashtirish ishlarini amalga oshirmoqda [3].
Milliy iqtisodiyotda investitsiya loyihalarini bank kreditlari hisobiga
moliyalashtirish yani sinditsiyali kreditlash xususiyatlarini va ustuvor yo’nalishlarini
tadqiq qilish jarayonida quyidagi xulosa va takliflar kelib chiqdi:
1. Bugungi kunda malakatimizda iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilish va
ulardan samarali foydalanishning mukammal huquqiy-me’yoriy asoslari yaratilgan
bo’lsada. SHu bilan birga iqtisodiy amaliyotning ko’rsatishicha hanuzgacha o’zaro foydali,
samarali investitsiya loyihalarini tanlash, ekspertizadan o’tkazish va ularning ishlab
chiqarishdagi nazariy qiymati bilan amaliyotdagi natijasini, ahamiyatini monitoring
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qilishning mukammal tizimi shakllantirilmagan. SHu sababli jozibali va samarali bo’lib
ko’ringan ba’zi loyihalar amaliyotda o’zini oqlamayapti.
2. Bozor munosabatlari rivojlanishi bilan kredit munosabatlari sohasida banklar
faoliyatini birlashtirish zarurati tuьilmoqda. Birlashmalarni tashkil etish maqsadlari xilmaxil, lekin ular bank operatsiyalari bo’yicha xatarlarni qisqartirgan holda katta ko’lamdagi
tadbirlarni moliyalash bilan yoki bitta bank yolg’iz o’zi hal qila olmaydigan vazifalarni
bajarish bilan boьliq. Uzoq muddatga kredit berish bilan boьliq xatarlar mana shunday
birlashma ishtirokchilari o’rtasida taqsimlanadi, bu esa a’zo banklarga o’zlarining likvid
zahiralarini ancha pastroq darajada saqlab turish imkonini beradi.
3. Investitsiya loyihalarini sinditsiyali kreditlashni rivojlantirish kerak, chunki
faqat shu yo’l bilan yirik loyihalarni amalga oshirish samaraliroq hisoblanadi. Sinditsiyali
kreditlash faqat qurilish sohasiga emas, balki ishlab chiqarish, sanoat tarmoqlarida
qo’llash kerak. Hozirgi davrda mamlakatimizda banklar tomonidan sinditsiyalashgan
kredit orqali loyihalarni moliyalashtirish asosan qurilish sohasidagi loyihalarga ajratish
bilan cheklanib qolinmoqda.
4. Mamlakatimiz iqtisodiyotiga jalb qilinayotgan investitsiyalarni ko’p mehnat
talab qilinadigan tarmoqlar va sohalarga, xususan qayta ishlab chiqarish, to’qimachilik,
kimyo sanoati, elektrotehnika sohasiga yo’naltirish maqsadga muofiq bolardi.
5. Bank investitsiya faoliyatiga o’z mablaьlari bilan birga, tashqaridan
moliyalashtirish manbalarini jalb etish bo’yicha chora ishlab chiqishi kerak.
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